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1. HYRJE
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, më saktë në vitet 2000, fluksi i banorëve të cilët kanë
migruar drejt qendrave kryesore të Kosovës ka qenë i përmasave enorme.
Dëshira për një të ardhme më të mirë dhe me më shumë mundësi, i ka shtyrë banorët e
zonave rurale të i’u drejtohen qyteteve, tashmë kuptohet që qyteti me rritjen më të madhe
të popullsisë ështe Prishtina. Me rritjen e popullsisë së kryeqytetit, i cili përafersisht ka
208.230 (të regjistruar) banorë është rritur edhe fluksi i ndërtimeve.
Zhvillimi urban i qytetit të Prishtinës karakterizohet nga plane të ndryshme urbanistike
të cilat janë caktuar gjatë 50 viteve të fundit, mirëpo pas luftës për shkak të investimeve
të mëdha si dhe mos respektimit të rregullave arkitekturore urbanistike është bërë një
degradim masiv urbanistik i cili ka nevojë për riorganizim.
Lloji më prezent i ndërtimit ështe ai Afarist-Banesor, mos respektimi i rregullave
urbanistike të ndërtimit ka ndikuar që shumë banorëve të i’u përkeqsohen kushtet për
banim p.sh mungësa e infrastrukturës së duhur, e ndriqimit natyror, mungesa e gjelbrimit,
etj. Dukuri tjetër alarmante ështe edhe ndotja e ajrit e cila viteve të fundit ka arritur shifra
marramendëse. Me këto dhe shumë vështersi të tjera, zgjedhja më e mirë sot për qytetarët
e Prishtinës është që të i’u drejtohen zonave periferike të saj.
Kjo është arsyeja e zgjedhjes për projektim të një objekti Individual sic ështe villa, si
objekt i cili i plotëson të gjitha kushtet e favorshme për jetë në një zonë periferike të
kryeqytetit. Kjo vilë jo vetëm që ofron kushtet bazë për jetesë për një familje 5 antarëshe,
mirëpo gjithashtu ofron mundësi rekreimi brenda dhe jashtë saj si dhe pamje piktoreske
të lokacionit rrethues.
Tendenca e largimit nga qytetet sidomos ato ekonomike/industriale në botë sot është
shumë e përhapur, për arsye se njerzit kanë filluar të vetëdijësohen për efektet negative
të të jetuarit në një qytet të stërngarkuar. Kjo dukuri tek ne është më pak e përhapur,
përshkak të mos vetëdijësimit tonë në përgjithësi, ani pse sot në kohën e informacionit
probleme të tilla mund të jenë lehtë të evitueshme.
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2. NDËRTESAT E BANIMIT RESIDENCIAL
Residencat në aspektin arkitektonik janë shtëpi banimi të përmasave dhe funksioneve më
të zgjëruara, të cilat mund të shfrytëzohen për banim të përhershëm apo të përkohshëm.
Fjala Residencë rrjedh nga gjuha Latine, resideo që në gjuhën shqipe do të thotë të
qëndrosh në një vend, të akomodohesh, etj. Residencat ndahen në tipologji të ndryshme
varsisht për cfarë janë destinuar të shërbejnë. Mirëpo ndarja kryesore e residencave është
si vijon:
1.

Rezidencat Mbretërore (Pallat Mbretëror)

2.

Rezidencat Shtetërore

3.

Rezidencat Presidenciale / shtetërore (Pallat Presidencial)

4.

Rezidencat Presidenciale / private

5.

Rezidenca Familjare / private

Përveq këtyre tipologjive residencat gjithashtu klasifikohen edhe në bazë të parametrave
të tjerë sic janë konteksti apo lokacioni, etj.

2.1 Definimi i vilave
Vila është tipologji e ndërtesave të banimit e cila emertimin e ka marur nga gjuha Italiane,
me saktë nga fjala villa, fjalë kjo me origjinë nga Latinishtja, e që në gjuhën shqipe do të
thotë shtëpi rurale apo fshati. Në të kaluarën vila si koncept është definuar varsisht nga
rajoni ku është ndërtuar. Mirëpo kryesisht vila njihet si residencë luksoze apo residencë
e destinuar për shoqërinë e lartë. Sot ky koncept është zbehur në një masë të
konsiderueshme.
Vilat si objekte të banimit residencial, klasifikohen në Residenca Private/Familjare.
Vilat mund të shfrytzohen për banim të përhershëm apo të përkohshëm si dhe mund të
shfrytzohen për qëllime agrare sic janë vilat-fermë. Që nga e kaluara, vilat janë
konsideruar si objekte të cilat sigurojnë arratisje nga përditshmëria dhe tensioni i qytetit.
Në kulturën perendimore, ato zënë vend qëndror në
4

krijimin e një jetë të qetë dhe në harmoni me natyrën, për ketë arsye sot i’u kushtohet
rendësi e vecantë ndërtimit të vilave. Vlenë të theksohet se rendësi në ndertimin e vilave
nuk i’u kushtohet vetëm aspektit arkitektonik/struktural mirëpo edhe atij psikologjik.
Jeta dinamike, niveli i madh i presionit, mungesa e shoqërimit jo-virtual ka ndikuar që
arkitektët cdo ditë e më shumë të kërkojnë metoda të reja në krijimin e ambienteve sa më
relaksuese për njeriun.
Një ndër elementet kryesore që sot inkorporohet në ndërtesat e banimit residencial është
ndërlidhja me natyrën. Ajri i pastër, gjelbrimi, ndjenja e të qenurit një me natyrën,
ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e një jetë të shëndetshme. Gjithashtu, rendësi e vecantë
sot i’u kushtohet përdorimit të materialeve, krahas tyre edhe përdorimit të ngjyrave
sidomos në ambientet e brendshme të villave.

2.2 Ndarja e vilave sipas lokacionit
Meqë ndërlidhja e objektit me natyrën u përmend si një ndër faktorët kyq për
zhvillimin e një jete cilësore, vlen të theksohen mënyrat e mishërimit të vilave me
lokacionin përkates.
Shpesh herë lokacione të ndryshme shfaqin vështërsi në ndërtimin e objekteve,
mirëpo vështersi të tilla duhet të shihen si mundësi për krijimin e veprave unike.

Eksistojnë dy ndarje kryesore të vilave varsisht nga reagimi me lokacionin apo
kontekstin përkatës, ato janë:
1. Specifik me lokacionin (“brenda” tokës)
2. Konservim i lokacionit (“lehtësisht” mbi tokë)

Kjo ndarje është bërë në mënyre që të krijohet një qasje më e lehtë e njeriut me natyrën,
me anë të shkrirjes së objektit në lokacionin ku është ndërtuar dhe rrijtes së tij eventuale
bashkë me të!
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3. SHQYRTIMI TEMATIK I KONCEPTIT
Ideja kryesore qëndron në krijimin e një vile si gërshetim i elementeve të arkitekturës
tradicionale dhe moderne Japoneze, në një lokacion shqip/folës. Zgjedhje kjo në
mënyrë që rezultati të jetë jo vetëm një ambient komod dhe funksional, mirëpo edhe një
ambient i vecantë në vendin tonë.

3.1 Shvillimi konceptual
Në qoftë se shikojmë siperfaqësisht kultura shqiptare dhe kultura japoneze dallojnë njëra
me tjetrën në shumë aspekte, mirëpo në essence ato kanë disa elemente të përbashkëta.
Bazuar në hulumtimet e bëra si dhe njohuritë paraprake si kultura japoneze ashtu edhe
ajo shqiptare janë të ndikuara shumë nga religjionet respektive, religjone të cilat kanë
ndikuar në formësimin apo të kundërtën, e karakteristikave të arkitekturës së këtyre dy
vendeve.
Elemtent karakteristik i të dy kulturave është sasia e cajit që konsumohet prej së cilës. Në
kulturën japoneze pirja e cajit asocion më një ritual shpirtëror ndërsa në atë shqiptare
sidomos në të kaluarën pirja e cajit ka ndikuar në socializimin e njërzve si dhe
relaksimin e tyre. Japonezët për aplikimin e këtij rituali ndërtojnë të ashtuquajturat ''TEA
ROOMS'' apo dhomat e cajit, ndërsa karakteristikë tek shqipëtarët për konsumimin e
cajit kanë qenë dhe janë ODAT.
Në të kaluaren në trojet shqiptare shumica e familjeve tualetet i kanë ndërtuar jasht
objektit kryesor, kjo kryesisht për shkak të problemeve me instalimin e ujit si dhe
aspekteve tjera, në Japoni hasim të njejtin element mirëpo arsyet janë të ndryshme. Tualeti
japonez akoma ndërtohet jasht objektit kryesor dhe sipas novelistit japonez Natsume
Soseki vajtjet në tualet konsiderohen si një kënaqësi e madhe, sic e ka quajtur ai '' një
lehtësim shpirtror''.
Arsyeja tjeter pse tualeti ndërtohet jashtë objektit kryesor apo sic ndodh shpesh dhe me
dhomen e cajit, qëndron në dashurinë qe japonezët kanë ndaj natyrës, dhe dëshirën që t'a
përjetojnë atë në cdo kohë, madje edhe në kohë të ftofta.
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3.2 Inkorporimi i elementeve kyqe
Elementet kyce të arkitekturës japoneze të cilat do të inkorporohen në vilë:
- '' LESS IS MORE'' - Arkitektura minimale
- Funksionaliteti brenda objektit
- Loja '' Dritë- hije ''
- Transparenca
- Uniteti me natyrën

3.3 Arsyeja e elaborimit të këtij koncepti
Eksistojnë shumë arsye pse pikërisht arkitektura japoneze është marur si bazë për
projektimin e këtij objekti. Arsyeja e parë ka të bëjë kryesisht me kulturën e këtij populli,
kulturë kjo shumë e rafinuar dhe për të u mare si shëmbull për të mirë nga shumë popuj
të tjerë, mirëpo pa e humbur identitetin e tyre kulturor. Pastaj, përdorimi i filozofisë së
ashtuquajtur ‘’Less is more’’, filozofi kjo e cila ka përdorim të gjërë edhe në arkitekturën
perendimore. Me anë të krijimit të ambienteve ku prezente janë vetëm elementet bazike
pa onramente të tepruar, arkitektët i’u mundësojnë banorëve jo vetëm fleksibilitet mirëpo
edhe mundësi në zhvillimin e imagjinatës së tyre. Gjithashtu, një ndër arsyet kryesore të
kësaj zgjedhje është vlerësimi dhe kujdesi që populli japonez në përgjithsi ka për natyrën
apo ambientin që i rrethon. Të qenurit një me natyrën është veti karakterizuese e
ndërtimeve tradicionale japoneze dhe është veti e cila sidomos sot në kohën kur nëna
natyrë nuk respektohet aspak, duhet që të vihet në jetë në mënyrë që të jetojmë
shëndetshem dhe në harmoni me gjërat që na rrethojnë.
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4. ANALIZA E LOKACIONIT
Lokacioni i cili është përzgjedhur për ndërtimin e objektit residencial-vilës, është në afërsi
të Liqenit te Badovcit, i cili ndodhet në rrethinën e Prishtinës, më saktë afër fshatit
Zllatar.

4.1 Lokacioni i zgjedhur-Konteksti Urban
Lokacioni i zgjedhur për ndërtim ndodhet 5 km në Jug-Lindje të Prishtinës, në breg të
Liqenit te Badovcit dhe fshatit Zllatar. Ndërsa, nga vendbanime si Hajvalia dhe
Graqanica është larg 2 km. Në bregun jugor të lokacionit kalon rruga M25.2 e cila
lidh Prishtinën me Gjilanin.
Ky terren karakterizohet si terren kodrinor i cili është zonë e pasur me pyje. Lokacioni
bie ndesh me dy kultura dhe nacionalite të ndryshme
meqë është në afërsi të Prishtinës, e populluar kryesisht nga shqiptarë
dhe në afërsi të Graqanicës, hapësirë e polulluar me serbë.
Në mënyrë që të krijohet qasje e lehtë deri tek lokacioni atëherë duhet të bëhet ndërtimi i
një rruge alternative përmes rrugëve eksistuese të fshatit Zllatar.

Figura 1. Analizë e kontekstit urban
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4.2 Liqeni i Badovcit
Liqeni i Badovcit është liqe artificail i ndërtuar gjatë viteve 1963-1966, 5 km ne JugLindje të Prishtinës. Në kapacitet të plotë, liqeni është 3.5 kilometra i gjatë dhe 500 metra
i gjerë. Thellësia maksimale është 30 m, dhe ka vëllim total prej 26 milion metër kubik
ujë. Burimi i cili furnizon këtë liqe ështe Lumi i Graçanicës. Liqeni i Badovcit furnizon
me ujë të pijshëm Prishtinën, Graçanicën dhe Hajvalinë.

Figura 2. Pamje e Liqenit të Badovcit

4.3 Arsyeja e përzgjedhjes së lokacionit
Sic është cekur dhe më lart, Prishtina sot nijhet si një qytet i stërngrakuar, si dhe për fat
të keq si një ndër qytetet me ajrin më të ndotur për momentin në botë. Miëpo, përshak se
Prishtina është qender kulturore, si dhe ekonomike/administrative, të jetuarit afër saj apo
në qytet përben një plus për ata që deshirojnë të arrijnë suksese të caktuara dhe të kenë
një jetë më dinitoze. Mënyra më e mirë qe keto dy faktë të jetësohen është për banoret që
të zgjedhin një lokacion në periferi të Prishtinës, ku në të njejten kohë mund të jetojnë
shëndetshem dhe të jenë një hap më pranë shkollave, punave apo akitiviteteve tjera. Si
dhe të qetësohen nga stresi i përditshem me pamjen e liqenit dhe pyjeve përreth sic
bazohet në kulturën japoneze.
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5. PËRSHKRIMI TEKNIK
5.1 Hyrje
Përshkrimi i objektit me destinim Individual/Familjar-Vilë, me
etazhitet B+1, në Badovc, Prishtinë.

5.2

Situacioni

Situacioni në të cilin është projektuar objekti në fjalë ka një siperfaqe prej: 1,900 m2 dhe
ndodhet në afërsi të Liqenit të Badovcit. Objekti është projektuar në atë mënyrë që të mos
cenoj ndotjen e liqenit për faktin se uji i këtij liqeni është ujë i pijshëm. Lokacioni përreth
është ambient i pandërtuar, i pasur me gjelbim të ulët si dhe të lartë.
5.3

Arkitektura në lidhje me kontekstin urban

Arkitektura e objektit i cili parashihet të ndërtohet është në përputhshmëri me rregullat e
para-para pëe ndërtim, dhe nuk e demton lokacionin përreth, përkunderazi mishërohet më
të me anë të përdorimit të materialeve ekologjike.
5.4

Konstruksioni dhe materialet ndërtimore

Materialet të cilat do të përdoren për ndërtimin e këtij objekti janë materiale kryesisht
ekologjike të cilat e ruajnë deri në një masë të caktuar ambientin. Materialet kryesore
janë: betony, bllokat e argjiles, material i drurit i përpunuar (Dru Bambuje), si dhe
elemente bambuje të paperpunuar. Të gjitha dyert dhe dritaret janë nga materiali i drurit,
i cili nese mirëmbahet mund të ketë një jetë shumë të gjatë.

5.5

Infrastruktura

Lokacioni në fjalë ka infrastrukturë rrugorë deri në fshatin Zllatar, ndërsa për të arritur
deri tek parcela e objektit duhet ndërtuar një rrugë rreth 500 m gjatësi, përndryshe nuk
mund të kemi qasje deri tek objekti.
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ARKITEKTURA
Objektivi kryesor gjatë projektimit të ketij objekti ka qenë faktori njeri në relacion me
faktorin natyrë. Objekti është realizuar në atë mënyrë qe t’i plotësojë të gjitha kushtet e
banorëve për banim, punë si dhe rekreim, dhe në të njejtën kohë të jetë në harmoni me
ambientin që e rrethon, si dhe t’i përmbush të gjitha standardet e paracaktuara për ndërtim.
Fokus të vecantë j’u është dhenë pamjeve, të cilat për shkak të pyjeve që e rrethojnë si
dhe bukurisë së liqenit të Badovcit janë fantastike për t’u shijuar në secilën stinë. Andaj,
objekti është pozicionuar në atë mënyrë që hapësirat më të frekuentuara të kenë pamje
nga liqeni.

5.6

Etazhiteti

Objekti ka etazhitet B+1, ku lartësia e katit është 300 cm pllakë-pllakë, si dhe aneksin me
strukturë prej drurit të ‘’Tea-Room.’’

5.7

Konstruksioni i objektit

Sic është cekur dhe më lartë, objekti do të ndërtohet nga materiale si betoni dhe bllokat e
argjilës. Ndërsa konstruksioni mbajtës i objektit është sistem skeletor, i cili ka akse të
ndryshme si: 4.2 m, 5.4 m, 7.2 m. Shtyllat kanë dimensione 25x25 cm, ndërsa trajet
konstruktive kanë gjërësi 25 cm dhe gjatësi 30 cm.

5.8

Muratimet

Muret e jashtme janë mure nga blloku i argjiles 25/25/20cm, ndërsa muret e brendshme
janë po gjijthashtu me blloka argjile me dimensione të ndryshme 25/25/20cm
dhe12/25/20 cm të suvatuara.
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5.9

Dyshemetë

Dyshemet janë me shtresa termoizoluese, gjithashtu në hapësirat me nyje sanitare kanë
edhe hidroizolim. Hapësira e qendrimit ditor, si dhe dhomat e tjera, duke përfshirë këtu
dhomat për fjetje si dhe dhomat për rekreim do të jenë të shtruara më parket të cilësisë së
lartë, ndërsa hapësirat si banjot, kuzhina dhe ballkonet do të jenë nga materiali i granitit.
5.10

Dyert dhe dritaret

Të gjitha dyert dhe dritaret janë të parapara të jenë me kornizë nga materiali i drurit të
përpunuar i cilësisë së lartë, ndërsa dritaret janë me qelq të njëfishtë. Gjithashtu, edhe
dyert e brendshme do janë nga materiali i drurit të përpunuar.
5.11

Fasada

Sa i përket përzgjedhjes së ngyrave, kjo fasadë mbizotërohet nga ngjyra e bardhë, si
ngjyrë universale dhe lehtësisht e përshtatshmë me cdo ambient. Fasada, gjithashtu
perveq fasadë Demit, në disa hapësira është nga materiali i përpunuar i Bambus, si bimë
e cila është simbol i kulturës aziatike, dhe që sot po gjen përdorim edhe në arkitekturën
perendimore.
5.12

Shkallët

Shkallët janë të llojit konzolë, nga materiali beton arme, të mbuluara me një shtresë
Bambujë të përpunuar prej 1 cm. Shkallë këto funksionale në një object si vila ku
qarkullimi është më I vogël në krahasim më objektë afaristë/banesore, etj.
5.13

Kulmi

Kulmi i objektit është i rrafshët, i ndërtuar me të gjitha shtresat e nevojshme izoluese.
Kulmi ka rënie të ujrave atmosferike prej 1 %, ujëra këto të cilat rrjedhin deri tek olluqet
horizontal, për të u larguar më tutje nga ata vertikal.
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6. PËRMBAJTJA, SIPËRFAQET E OBJEKTIT
Objekti ka etazhitet P+1, ku sipas kompozicionit të gabaritit ka trajtë lineare kompozite,
dhe në baë të funksioneve përkatëse është i ndarë në tri zona kryesore:
-

Zona ekonomike

-

Zona private

-

Zona e përbashkët/shoqerore

Zona ekonomike – Kjo ndodhet në katin përdhesë dhe ka hyrja të vecantën- Hyrjen
ekonomike. Zona në fjalë parafishet të shfrytezohet vetëm nga shërbyesit e familjes dhe
ka gjithsej 95,2 m2, në të cilat përfshihen këto kthina:
-

Depo...............................4.1 m2

-

Galeri..............................23,6 m2

-

Qendrim ditor, kuzhinë
dhe tryezari....................22,6 m2

-

Banjo...............................6.2 m2

-

Dhomë fjetje 1...............10.7 m2

-

Dhomë fjetje 2...............10.7 m2

Zona private – Kjo zonë gjithashtu ndodhet në katin përdhesë dhe ka komunikim me
zonën ekonomike si dhe komunikim (vertikal) me zonën shoqërore. Dhomat e zonës në
fjalë kanë secila pamje nga liqeni dhe janë me hapje relativisht të mëdha në mënyrë që të
shijohet sa më shumë kjo pamje. Zona private ka gjithsej 131,5 m2, dhe përbëhet nga këto
kthina:
-

Galeri/koridor..................25,0 m2

-

Dhoma e fjetjes kryesore
(Master Bedroom) ...........26,8 m2

-

Dhomë fjetje 1 dhe 2.................12,8 m2

-

Lavanderi..........................3,4 m2

-

Banjo.................................5,0 m2

-

Hapësira e shkallëve.......6,1 m2
Dhomë fjetje për mysafirë...17,6 m2
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Zona shoqërore/përnashkët – Zona shoqërore ndodhet në katin e parë, dhe ka
komunikim me katin përdhes përmes shkallëve vertikale që ndodhen në zonën private, si
dhe ka qasje prej hyrjes kryesore e cila llogaritet si hapësirë e katit përdhes mirëpo nuk
ka komunikim me zonën private apo atë ekonomike. Kjo zonë është e paraparë si zonë e
cila shërben për bashkimin e familjës, shoqërimin e anëtarve të familjes si dhe mysafirëve,
në hapësira si qendrimi ditor me kuzhinë dhe tryezari si dhe bibloteka apo dhoma për
rekreim. Të gjitha hapesirat e kësaj zone mundësojnë pamje piktoreske nga liqeni. Ndërsa
galeria në anën tjetër, mundësonë një pamjë të oborrit të brendshëm të objektit. Zona në
fjalë ka gjithsej 179,2 m2 dhe bërbëhet nga këto kthina:
-

Komunikimi vertikal 1.......6,1 m2

-

Hapësirë rekreuese...........29,6 m2

-

Ballkoni 1............................14,6 m2

-

Bibloteka..............................20,0 m2

-

Banjo....................................4,6 m2

-

Qendrimi ditor/kuzhina dhe
Tryezaria+Galeria.................62,6 m2

-

Komunikimi vertikal që lidhet
me hyrjen kryesore................6,7 m2

-

Ballkoni 2.............................13,9 m2

Përveq zonave kryesore si pjesë e objektit është hapësira e hyrjes kryesore e cila ka qasje
direkte në Zonën shoqërore. Gjithashtu, hapësirë e veqantë e këtij objekti është e
ashtuquajtura ‘’Tea-room’’ apo dhoma e cajit, e cila ndodhet jashtë objektit kryesor. Kjo
hapësirë është e dedikuar për ritualin e pirjes së qajit dhe është e rrethuar nga pishina.
Dhoma e caijit ka nje sipërfaqe prej 16 m2.

7. KONKLUZIONI
Duke parë tendencën cdo here e më shumë në rritje të banorëve të qyteteve për të u
vendosur në zona periferike ka lindur ideja në realizimin e këtij projekti, i cili jo vetëm
që do plotësojë kushtet për një jetë të qetë dhe të shëndetshme, mirëpo gjithashtu do
simbolizojë një mishërim të kulturës tonë me atë japoneze, në një objekt i cili është në
harmoni me natyrën.

14

8. REFERENCAT
1. Harada, J. (1936). The lesson of Japanese Architecture. London, UK: The Studio
Limited.
2. UBT Collage, Ligjerata nga profesorët
[http://moodle.ubt-uni.net]
3. Hulumtime në internet
[https://www.google.com]
[http://geoportal.rks-gov.net]

15

Në vazhdim janë të bashkangjitur: PJESA GRAFIKE

Përmbajtja:

1. Koncepti
2. Zgjedhja funksionale
3. Situacioni i gjërë
4. Situacioni i ngushtë
5. Baza e themeleve
6. Baza e përdhesës
7. Baza e katit
8. Baza e kulmit
9. Prerjet
10.Detalet
11.Fasadat
12.Enterier
13.Perspektivat

P= 1/500
P= 1/200
P=1/100
P=1/100
P=1/100
P=1/100
P=1/100
P=1/10
P=1/100

1 faqe
1 faqe
1 faqe
1 faqe
1 faqe
1 faqe
1 faqe
1 faqe
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2 faqe
1 faqe
1 faqe

16

